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ABSTRAKT

Megjithëse viteve të fundit ka pasur përpjeke nga shteti për shkolla gjegjësisht në arsim,
ende ka shumë gjëra për tu dëshiruar. Përpjeket kanë qenë më të mëdha në infrastrukturën
shkollore, gjë kjo që është e domosdoshme për të realizuar një proces aq kompleks sa
është mësimdhënia. Por, edhe këtu ka shumë gjëra ende për tu bërë, kur dihet fakti se në
të shumtën e shkollave numri i nxënësve arrin deri në 45 në klasë, duke ndikuar
drejtpërdrejt në kualitenin e mësimit.

Zhvillimi i qëndrueshëm shkollor është bazament i një shoqërie të shëndoshë. Në këtë
kuadër krijimi i kushteve sa më të mira për mësim të nxënësve është parametër i një arsimi
cilësor. Shkollat e së ardhmes duhet të synojnë kreativitetin e nxënësve dhe zhvillimin e
ideve të vetiniciativës.

Mungesa e një shkolle me të gjitha hapësirat e nevojshme është ideja primare që ka
udhëhequr këtë hulumtim, duke qenë në përputhje me Planin Urbanistik të Komunës së
Gjakovës. Shkolla është projektuar me synime primare, mirëqënien fizike dhe shpirtërore,
edukimin dhe arsimimin e duhur për gjeneratat e reja.

Ndërtimi i kësaj Shkolle Fillore dhe e Mesme e Ulët në lokacionin e propozuar me të
gjitha hapësirat përcjellëse të nevojshme do të i ndihmonte Komunës së Gjakovës dhe
qytetarëve të Kosovës për të ndikuar drejtë një zhvillimi të qëndrueshëm shkollor dhe
ndërgjegjësimin për hapësirat e gjelbërta përreth.

Fjalët kyçe: Shkollë Fillore dhe Mesme e Ulët, zhvillimi i qëndrueshëm, shoqëri e
shëndoshë, ndërgjegjësim, mirëqënie, edukim, arsimim.
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1 HYRJE

Për të nisur këtë temë, besoj që pytja që duhet ti parashtrojmë vetës pikë së pari është
“Për çka janë shkollat?”. Sikurse familjet, ajo ka një rol unik në riprodhimin e shoqërive
njerëzore si dhe ofrimin e kushteve që mundësojnë inovacion dhe ndrryshim. Pa shkolla,
cdo gjeneratë do të duhej të niste çdo gjë nga fillimi, sikurse shoqërite e hershme para se
të ekzistonin shkollat, do të mbetëshim të pandrryshueshëm me shekuj.

Shkolla është institucion i dizajnuar për të ofruar hapësira për mësimdhënje dhe
mësimnxënje nga nxënësit nën udhëzimin e mësuesve. Gati të gjitha shtetet nëpër botë
kanë sisteme të arsimit formal, që zakonisht është i detyrueshëm. Në këto sisteme,
nxënësit kalojnë nëpër disa nivele të arsimit. Varësisht prej shtetit, emërtimi i këtyre
nivele dallon por në përgjithësi përfshihet arsimi fillor për fëmijë nga mosha 5-11 vjeq
dhe arsimi i mesëm i ulët për tinejxherë nga mosha 11-16 veq pas përfundimit të nivelit
fillor. Përpos këtyre niveleve të arsimit, ështe edhe niveli parafillor të cilin fëmijët e
moshës 3-5 vjeq mund të ndjekin para se të fillojnë nivelin fillor të arsimit.

Roli në shoqëri si dhe funksioni i shkollave, gjatë epokave të ndrryshme ka evoluar.
Sistemet moderne të arsimit derivojnë nga origina e shkollave gjatë epokës së mesjetës
së lartë, ku pothuajse të gjitha shkollat në fillim kanë pasur sisteme të bazuara në principe
fetare. Në fund të shekullit 19 filluan të inkorporohen shkrimi, leximi dhe lëndët
shkencore për arsimin e masës. Në shekullin 21, arsimi përballet me sfida përtej mësimit
të lëndëve bazike.Megjithatë zhvillimi i një plani për të quar shkollat në drejtimin e duhur
është më lehtë të thuhet se sa të realizohet.
Rëndësinë e arsimit ose edukimit më së miri e përshkruan thënja e Nelson Mandelës.
“Education is the most powerful weapon which you can use to change dhe world”
“Edukimi është arma më e fuqishme që mund të përdorim për të ndrryshuar botën”
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Zhvillimi historik i shkollave
Koncepti i grupimit të nxënësve bashkë në një vend të caktuar ka ekzistuar qysh nga kohët

e antikitetit. Shkollat formale kanë ekzistuar qysh nga Greqia e lashtë, Roma e lashtë,
India e lashtë si dhe Kina e lashtë. Po ashtu edhe Perandoria Bizantine kishte themeluar
sisteme për shkollimin primar.
Në Evropën Perëndimore një numër i konsiderueshëm i shkollave katolike ishin

themeluar gjatë epokës të Mesjtës së hershme. Shkolla e Mbretit në Canterbury, e
themeluar në vitin 597, është shkolla më e vjetër e cila ende ekziston dhe vazhdon të
funksionoj.

Fig. 1- Shkolla e Mbretit në Canterbury, themeluar më 597, Angli
Në shekullin e 5-të filluan të themeloheshin shkolla monastike ku mësoheshin lëndë fetare

dhe laike. Islami ishte një kulturë tjetër që themeloi sisteme të shkollimit. Rëndësi i japën
diturisë, e cila kërkonte një mënyrë sistematike të mësuarit dhe shpërndarjes së diturisë.
Xhamitë kombinuan mësimet fetare dhe aktivitete të ndrryshme, por në shekullin e 9, e
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themeluan medresetë të cilat ishin shkolla të ndara veçmas nga xhamia, si për shembull
al-Qarawiyyin, e themeluar në vitin 859.

Fig. 2- Xhamia al-Qarawiyynin, themeluar më 859, Moroko
Në Perandorinë Otomane, qytetet si Bursa dhe Edirna, u bënë qendra kryesore të
shkollimit. Aty u ndërtua një kompleks i ndërtesave që përmbante xhaminë, spitalin,
medresenë dhe hapësirën për ngrënje dhe kuzhinë. Kjo e revolucioni sistemin e
shkollimin përgjithmonë, duke i siguruar masës shkollimin me anë të ushqimeve falas,
sistemit shëndetsorë dhe akomodimit falas.

Në mënyrë që të luftohet anafalbetizmi, në shekullin 18 në Evropë u bë e zakontë që
shkolla të jetë e detyrueshme. Kjo u prezentua në vitet 1739-1741 në Monarkinë e
Oldenburg-ut (që përfshinte shtetin Danimarkës dhe Norvegjisë) me idenë që të rrisin
numrin e njerëzve të shkolluar.
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2.1.0 Historiku i arsimit shqip dhe shkollat e para shqipe
“Historia e arsimit tonë është një histori luftash, përpjekjesh, histori e një populli të vogël
në numër, por të madh në botën e tij shpirtërore , në vullnetin e tij për të qenë i lirë dhe i
pavarur”.

Rrënjët e edukatës dhe të arsimit tonë kombëtar i gjejmë që në lashtësine e hershme.
Megjithatë, në historinë e zhvillimit të shkollave shqipe dhe të arsimit tonë kombëtar si
pikënisje merret mësonjëtorja e Korçës që filloi të punojë me 7 mars 1887, me mësuesin
e saj Pandeli Sotiri, të cilin e pason shkolla e Prizrenit në vitin 1889, me mësuesin Mati
Logoreci.

Fig. 3- Mësonjëtorja e parë shqipe, themeluar më 1887, Korçë
Edhe pse në kushte të vështira, mësimi i gjuhës shqipe për shkak të sundimin osman
ishte reptësisht i ndaluar por mësonjëtorja e Korçës qëndroi e hapur për 15 vjet, u mbyll
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në vitin 1902, për t`u rihapur në vitin 1908. U mbyll përsëri në vitin 1912 dhe u çel pas
pesë vjetësh, më 1917.

Hapja e shkollës ishte një ngjarje dhe një fitore e madhe për gjithë lëvizjen kombëtare.
Mësonjëtorja e Korçës ishte qendër e rëndësishme për formimin kulturor dhe ngritjen e
ndërgjegjes dhe moralit në popull. Ajo nxiti edukimin patriotik të brezit të ri e të masave
të gjera. Shkolla tërhoqi interesin dhe admirimin e shumë shqiptarëve, nën shembullin e
saj u frymëzuan më vonë edhe banorë të viseve dhe trevave të tjera shqiptare.
2.1.1 Zhvillimi i arsimit shqip në Gjakovë

Gjakova ka një traditë të hershme të arsimit qysh me fillimin e jetës qytetare në te, që
kur Sylejman Hadim aga, ndërtoj dhe vakëfoj, (1594-1595), pos hanit, hamamit, disa
dyqaneve, një xhami, një mejtep, një bibliotekë.

Sipas disa të dhënave, shkolla në gjuhën shqipe në territorin e Gjakovës, janë hapur para
vitit 1840. Dihet për ekzistencën e shkollave private dhe të mësuesve misionarë
françeskanë. Një shkollë private në shtëpinë e tij, me 1743, e kishte hapur edhe Gjon
Nikollë Kazazi, doktor i teologjisë e i filozofisë dhe arqipeshkë i dioqezës së Shkupit. Në
këtë shkollë përgatiteshin ata të rinj, të cilët do t’i fillonin studimet e rregullta në kolegjet
e ndryshme papnore në Itali

Shënime të sakta për shkollën shqipe, të hapur pranë kishës katolike në Gjakovë, janë që
nga vitit 1851.Pas viteve 30 të shekullit XIX, në frymën e reformave të Tanzimatit, në
Gjakovë u hapën shkollat shtetërore turke: shkollat fillore (iptidaijet) dhe gjimnazet e
ulëta (ruzhdijet). Sipas sallnamesë në vitin 1893 në Gjakovë kishte 15 shkolla fillore.
Shkolla e Cërmjanit konsiderohet ndër shtatë shkollat e para shqipe në Kosovë, që u hapën
në vitet 1915-1916, me angazhimin e atdhetarëve të mëdhenj të kohës dhe me mbështjetje
të Qeverisë Habsburge të Austro-Hungarisë.
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Fig. 4- Shkolla e Cërmjanit, themeluar më 1915-16, Gjakovë
Nxënësit e shkollave shtetërore mësonin nga librat, të shkruar në gjuhen turqishte, të
pakuptueshme për nxënësit gjakovarë, të cilët flisnin vetëm shqip. Prandaj mësuesit e
tyre, që ishin, kryesisht gjakovarë, ua përkthenin fshehurazi këto tekste në gjuhen amtare,
ndonëse kjo ishte e ndaluar. Këtë mund ta bënin për arsye se ndikimi i autoriteteve
qeveritare osmane ishte shumë i dobët në Gjakovë.

Kushte më të favorshme për ngritjen e shkollave në Gjakovë u krijuan gjatë Luftës së
Parë Botërore. Pas depërtimit të ushtrisë austro-hungareze drejtë jugut, ushtritë serbomalazeze u detyruan ta lëshojnë Gjakovën dhe një pjesë të Rrafshit të Dukagjinit.
Midis dy luftërave botërore në Gjakovë nuk kishte asnjë shkollë shqipe, bibliotekë apo
shoqatë kulturo-artistike. Mbi 90 përqind e popullsisë shqiptare ishin analfabetë. Sot në
Komunën e Gjakovës, ekzistojnë një numër i madh shkollash fillore dhe të mesme, si në
sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat.
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT

Të gjithë e dijmë që edukimi dhe arsimi janë shtylla e shtetit. Duhet ta pranojmë se shteti
ynë ka stagnuar shumë në këtë drejtim dhe nuk është aty ku duhet të jetë. Kjo ngecje është
si rrjedhojë e problemeve në “shtyllën” e tij. Është e kuptueshme që arsimi dhe vetë shteti
i Kosovës ka pasur një të kaluar të hidhur. E kaluar që ka ndikuar më shumë se çdo gjë
tjetër në mos zhvillimin e vendit. Kosova ka 20 vite që është e lirë dhe gjatë këtyre viteve
është punuar, por jo aq sa është dashur dhe aq sa ka pasur nevojë të punohet. Edhe pse
është bërë “diagnostifikimi” i problemeve, trajtimi i tyre është më lehtë të thuhet se sa të
realizohet. Shkollat sot përballen me një sërë problemesh siç janë, cilësia e mësimdhënjes
dhe mësimnxënjes që ndikon drejtpërdrejt në vlerësim negativ ose jo real, dhuna,
mungesat e shumta të nxënësve, interesimi dhe motivi i dobët dhe mbi të gjitha
mossuksesi i nxënësve. Sigurisht për të zgjidhur të gjitha këto probleme duhet angazhim
i përbashkët dhe maksimal i të gjithë profesionistëve, kohë, mjete materiale dhe mbi të
gjitha vullnet.

Ideja për projektimin e shkollës fillore dhe mesme të ulët, erdhi duke identifikuar
problemet e shumta të problemeve në shkollat e Kosovës dhe duke vlerësuar pontecialin
e fëmijëve të vegjël kosovarë. Mënyra në që unë i sfidoj këto probleme është projektimi
i një shkolle ku fëmijët nuk ndjehen sikur shkolla është gjëja më e mërzitshme dhe
neveritme që duhet bërë. Pothuajse të gjitha shkollat në Kosovë kanë probleme
infrastrukturore siç janë hapësirat e ngushta, ndricim jo adekuat, nyje sanitare të
neveritshme, mungesa e hapësirave të përbashkëta e mbi të gjitha numri i madh i nxënësve
në një klasë, gjë që personalisht besoj që derivon problemin e suksesit dhe interesimit të
dobët dhe në një formë arsyetohet braktisja e orëve të mësimit.
Ideja poashtu është shoqëruar edhe me dëshirën që shkolla të ndërtohet me një arkitekturë
bashkëkohore duke ndikuar pozitivisht në zhvillimin social, ekonomik dhe kulturor.
Në aspektin arkitektonik, hapësirën për shkollën jam munduar ta imagjinoj si një hapësirë
e planifikuar optimale për edukim, zhvillim të duhur për fëmijëve dhe hapësirë të
mjaftueshme për rekreim. Synimi i kësaj shkolle është që fëmijët që do të vijojnë
mësimin, të ndjehen mirë dhe me të vërtet të kenë qejf që të kalojnë kohën në shkollë.
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4 METODOLOGJIA

Në konsultim të vazhdueshëm me Mentorin, jemi pajtuar që të përdorim metoda të
ndryshme hulumtuese. Me qëllim të grumbullimit të të dhënave dhe informacioneve të
ndryshme, kryesisht janë përdorur metoda të hulumtimit online dhe konsultim me
profesionistë të sferave të ndryshme.

4.1 Hulumtimi online

Nëpërmjet metodës së hulumtimit online janë siguruar të dhëna për historikun e shkollave
në botë, kryesisht në Europë, Kosovë dhe për qytetin e Gjakovës. Si dhe vizituar shumë
web faqe të shkollave nga të cilat edhe jam inspiruar për pjesën e funksionimit, pejsazhit
dhe objekteve përcjellëse dhe asaj arkitektonike në përgjithësi. Poashtu, kam hulumtuar
punime dhe kërkime shkencore në gjuhën shqipe por fatkeqësisht me pak sukses, përveq
faqes zyrtare të komunës së Gjakovës mbi arsimin si dhe shkrimi të Prof. Dr. Masar
Rizvanolli me titullin “Zhvillimi i arsimit shqip në Gjakovë deri më 1918”.
Përndryshe, pothuajse i tërë materiali është grumbulluar nga gjuha angleze.

4.2 Hulumtime konsultuese me institucione dhe ekspertë relevant

Edhe pse pjesa më e madhe e hulumtimit është kryer online, në kuadër të hulumtimeve të
vazhdueshme jam konsultohuar edhe me institucione dhe individ/ekspertë në fusha të
ndryshme specifike që ndërlidhen me një mënyrë me Kopshtin Botanik.
Kam vizituar Drejtorinë e Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit për të identifikuar
lokacionet e reja në pronësi komunale dhe të propozuara për ndërtimin e shkollave.
Poashtu gjatë kësaj kohe jam konsultuar edhe me disa mësues dhe psikologë për
problemet aktuale si dhe për ndryshimet që ata do dëshironin nëpër shkolla për një arsim
sa më kualitativ.
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5

LOKACIONI

5.1 Përshkrim i shkurtër për qytetin

Në bazë të pozitës gjeografike, të pasurive natyrore dhe të konfiguracionit të terenit të
Gjakovës me rrethinë mund të supozojmë se kjo trevë ishte e banuar që nga prehistoria.
Varrezat tumulare në fshatrat e afërta Brekoc dhe Moglicë dhe gjetje të tjera të rastit,
dëshmojnë për jetën e ilirëve në këtë trevë. Për herë të parë, në mesjetë, Gjakova
përmendet si fshat, vend pazari më 1485. Më 1594-95 Sylejman Hadim aga ndërtoi
Xhaminë e Hadumit, shkollën, bibliotekën, hanin, hamamin dhe muvakit hanën, objekt
për matjen e kohës dhe për caktimin e kalendarit me ndihmën e kuadratëve astrolabikë,
që ishin bërthama rreth së cilës u ndërtua Carshia e Madhe.

Fig. 5- Harta e Kosovës dhe komunës së Gjakovës
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Më 1662 Gjakova përmendet për herë të parë si qytet nga udhëpërshkruesi osman Evlia
Celebiu i cili shkruante: ”Jakova i ka dy mijë shtëpi të stolisura që ndodhen mbi një fushë
të gjerë. Ka dy xhami të bukura, mesxhide, hane të mbuluara me plumb...Ka një hamam
të bukur që të kënaq zemrën dhe nja treqind dyqane me nja një mijë lloj mjeshtërishë.
Meqë e ka klimën e këndshme, banorët janë të bukur dhe të këndshëm”. Format e
emërtimit të qytetit pësuan ndryshime gjatë shekujve. Forma më e vjetër Jakovë rrjedhë
nga rrënja Jak antroponim i përhapur ndër shqiptarë vendës dhe prapashtesa osmanishte
ovasi që do të thotë fushë. Pra Jak ovasi do të thotë fushat e Jakut, ngase Jak Vula, sipas
traditës, e lejoi Hadum agën të ndërtojë xhaminë dhe objektet e përmendura me kusht që
qyteti i ardhëm të emërtohej me emrin e tij. Emërtimi Jakovë figuron në të gjitha burimet
deri më 1912, pas pushtimit serb, kur ia lëshoi përfundimisht vendit emrin Gjakovë për
shqiptarët dhe Gjakovica për serbët.

Fig. 6- Fotografi të qytetit të Gjakovës
5.2 Gjeografia

Gjakova me rrethinë, që nga lashtësia kishte një pozitë të përshatshme gjeografike. Qyteti
shtrihet në pjesën jugperëndimore të fushëgropës së Rrafshit të dukagjinit, në mes të
rrugës Prizren-Pejë. Nëpër këtë vendbanim kalonte në të kaluarën një pjesë e rrugës Via
de Zenta, e cila fillonte nga Shën Gjini në Detin Adriatik, vazhdonte nëpër qytetin e
Shkodrës e luginës së lumit të Drinit të Bardhë në drejtim të Prizrenit dhe më tutje drejt
lindjes në Nish, në Sofje dhe në Konstantinopojë. Te Vau i Spasit kjo rrugë ndahej në dy
drejtime: njëri vazhdonte drejt Prizrenit, ndërsa tjetrri nëpër luginën e Krumës, anës së
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djathtë të Drinit të Bardhë, fshatit Letaj dhe Qafës së Prushit arrinte në Gjakovë dhe në
Pejë.

Gjakova shtrihet midis gjerësisë gjeografike 42,22 dhe gjatësisë gjeografike 20,26. Në
bregun e majtë të lumit të Erenikut, në lidnje të pllajës së Cabrait, në të anët e lumit Krena,
në një lartësi mbidetare mesatare prej 365 metrash. Në jugperëndim të Gjakovës shtrihën
rrëzët e fundit të maleve të Sharrit, ku shtrihet krahina kodrinore e Hasit, e cola përfundon
me rrafshinën aluviale(lumore) të Erenikut. Në veri të qytetit shtrihene fushat neogjene të
Piskotës dhe të Dushkajës. Sukat e Kzonikut, të Cërmijanit, të Babajlloqit dhe të Hereçit
e ndajnë fushëgropën e Gjakovës nga rrafshi i Dukagjinit. Në perëndim të Cabratit, që ka
një lartësi mbidetare prej 440-460 metrash, shtrihen malet e Junikut dhe të Shkëlzenitpjesë të Bjeshkëve të Nemuna. Në lidnje të Gjakovës, aty ku derdhet Ereniku në Grykën
e Drinit të Bardhë shrihen pllaja gëlqerore e Gradishës, e cila e ndanë fushëgropën e
Gjakovës prej asaj të Prizrenit. Malet e ulta me qafa siç janë Qafa e Prushit, ajo e
Dobrunës, ajo e Morinës ejt., kanë mundësuar ndikimin e erërave të Detit Adriatik nëpër
luginën e Drinit. Prandaj Gjakova me rrethinë ka klimë të mesme kontinentale me
elemente të asja mesdhetare me verë të nxehtë dhe të thatë.

5.2 Lokacioni
Lokacioni është përzgjedhur sipas planit rregullues “Rezina dhe Petro Nini Luarasi” të
qytetit të Gjakovës. Lokacioni kufizohet me rrugë dytësore. Sipas planit rregullues në
afërsi të lokacionit është planifikuar të ndërtohen blloqe të banimit të ulët në pjesën verilindore kurse në pjesën jugore është planifikuar bllok banimi me objekte shumë banesore
dhe një qerdhe për fëmijë. Në anën veriore të lokacionit është i planifikuar ndërtimi një
Qendër Mjeksore Familjare. Parcela ndodhet në distancë prej 1400m larg qendrës së
qytetit kurse shkolla e mesme e ulët më e afërt është në distancë 1580m me lokacionin.
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Fig. 7- Ortografi e lokacionit dhe konteksin me qytetin e Gjakovës

Parcela në të cilën shtrihet objekti i shkollës, shtrihet në një sipërfaqe rreth 16000m2.
Objekti ngrihet në një etazhitet P+2. Objekti shtrihet në pjesën jugore të parcelës, në atë
mënyrë që qasja në objekt dhe hyrja të jetë sa më e dukshme dhe të jetë sa më e lehtë,
kurse në pjesën veriore të parcelës janë organizuar fushat e hapura sportive. Për shkak të
sipërfaqes së madhe të parcelës ka disa qasje për në parcelë, si për nxënësit ashtu edhe
për pjesën tjetër të komunitetit që dëshirojnë të shfrytëzojnë fushat sportive. Poashtu, për
shkak të volumit të madh dhe kategorive të arsimit, në objekt ka disa qasje të organizuara
siç janë hyrja kryesore, hyrjet ekonomike dhe daljet emergjente.
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6

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT ARKITEKTONIK

6.1 Hyrje

Nëpërmjet artit të arkitekturës së peizazhit të integruar, sjell në jetë ndërthurrjen e
edukimit, arkitekturës, ekologjise dhe artit për të krijuar shkollën fillore dhe të mesme të
ulët e cila i dedikohet edukimit të gjeneratave të reja të qytetit të Gjakovës. Synimi i
shkollës është zhvillim stabil mendor dhe shpirtëror i të vegjëlve, arsim dhe stimulim për
aktivete brenda dhe jashtë shkollës. Synim tjetër i kësaj shkolle është ndërgjegjësimi i
qytetarëve për hapësirat e gjelbërta, inkorporimin e saj në objekte dhe rrespektimin e saj
si gjë shumë të vlefshme, gjë e cila mungon dhe vazhdon të jetë e tillë.

Qëndrojnë disa faktorë prapa arsyes së përdorimit të drurit në sasi kaq të madhe, si në
konstruksion poashtu edhe në fasadë. Druri është material me performancë të lartë që
është 100 përqind natyral dhe lehtë i rinovueshëm. Druri ofron kombinim të vetive
natyrale strukturale dhe estetikës, gjë që i përshtatet një llojllojshmërie të madhe të
aplikimeve në ambientet e ndërtuara. Përdorimi i tij si material strukturor apo dekorativ
mund të ketë ndikim të thellë në shëndetin dhe mirëqënien e nxënësve dhe stafin e
shkollës. Efektet përfshijnë përmirësimin e kualitetit të ajrit të brendshëm, akustikën,
shëndetin fizik dhe reagimi pozitiv i njeriut ndaj drurit ka qenë gjithmonë intuitiv po që
gjithnjë e më shumë po rritet me anë të rikërkimeve dhe eksperiencës.
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6.2 Analizat e lokacionit të përzgjedhur

6.2.1 Djellosja

`

Fig. 8 - Skema e djellosjes gjatë stinës së dimrit
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Fig. 9 - Skema e djellosjes gjatë stinës së verës
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6.2.2 Trëndafili i erërave

Fig. 10 - Skema e trëndafitit të erërave
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6.2.3 Vizurat

Fig. 11 - Skema e vizurave nga parcela
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6.3 Koncepti
Gjatë hulumtimit dhe analizimit të shumë projekteve të ndryshme të shkollave nëpër botë,
në përgjithësi ekzistojnë katër elemente bazike për funksionim të mirëfilltë të një shkolle,
e të cilat janë të paraqitura në skemën e mëposhtme:
o Hapësirat për zhvillimin e mësimit;
o Hapësirat për zhvillimin e aktiviteteve sportive;
o Hapësirat për zhvillimin e aktiviteteve artistike;
o Hapësirat e përbashkëta.

Fig. 12 – Identifikimi i funksioneve bazike të shkollave në përgjithësi
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Projekti i objektit “Rolling Wildflower” nga Rogers Stirk Harbour+Partners në Skotlandë
dhe integrimi i tij me natyrën përreth saj është magjepës, i cili ishte direkt inspirimi dhe
zhvillimi i konceptimit të formës së objektit të “shkrirë” me mjedis.

Fig. 13 – Rolling Wildflower, 2018, Skotlandë

Zhvillimin e mëtutjeshëm të konceptit duke e kombinuar me udhëzuesin për normat dhe
standardet për ndërtesat shkollore nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, kam
ardhur deri tek një formë mjaft interesante e cila përfshin të gjitha katër elementet bazike
të lartëpërmendura.
o Hapësirat për zhvillimin e mësimit – janë kryesisht të koncentruara nga ana
jugore dhe jug-lindore e objektit të cilat përfshijnë klasat e zakonshme me kapacitet
deri në 36 nxënës, laboratët, kabinetet, dhomat përgaditore të cilat shërbejnë edhe
për ruajtjen e mjeteve shkollore
o Hapësirat për zhvillimin e aktiviteteve sportive – pjesa më e madhe e këtyre
hapësirave janë të organizuara jashtë objektit të shkollë dhe gjenden në anën veriore
të parcelës. Këto hapësira përmbajnë dy fusha më të mëdha të dedikuara për futboll
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dhe dy fusha më të vogla të cilat mund të adaptohen për disa lloje të sporteve.
Hapësira tjetër sportive është salla e mbyllur sportive brenda shkollës e cila ka të
gjitha kthina përcjellëse të nevojshme siç janë zhveshtoret, dusha, banjot, depo për
paisje, dhoma e arsimitarit dhe dhoma e mjekut. Këto hapësira mund të
shfrytëzohen nga komuniteti pas përfundimit të orarit mësimor.
o Hapësirat për zhvillimin e aktiviteteve artistike – këto hapësira gjinden brenda
dhe jashtë shkollës të cilat përfshijnë amfiteatrin e mbyllur, amfiteatrin e hapur dhe
pjesën për ekspozita tek holli hyrës. Amfiteatret shërbejnë për organizimet
koncertale të shkollës, shfaqjen e dokumentarëve dhe filmave edukativ.
o Hapësirat e përbashkëta – janë hapësira gjithëpërfshirëse për rekreim dhe
zbavitje, të cilat janë të shpërndara brenda dhe jashtë shkollës. Këto hapësira
përfshijnë dhomat e mbyllura të rekreimit, dhomat e meditimit, dy amfiteatret e
jashtme dhe kulmi i gjelbëruar.
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Fig. 14 – Koncepti / skica e formës dhe volumit të objektit
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Fig. 15 – Koncepti / skica e organizimit të funksioneve kryesore në objekt

6.4 Përshkrimi i hapësirave të shkollës

Fig. 16 – Llogaritja e hapësirave të nevojshme sipas doracakut nga MASHT
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o Kati përdhesë

Katit përdhesë kryesisht i dedikohen hapësirat publike si: Holli hyrës, amfiteatri, kantina
me kthina përcjellëse, hapësirat për rekreim dhe meditim, salla sportive me kthinat
përcjellëse, tualetet, shkallët, ashensorët dhe koridoret. Po ashtu, kati përdhesë përmban
edhe zonën e administratës, zonën për arsim parafillor, kthinën e rojës, shtëpiakut dhe
pastrueses si dhe zonën e kthinave teknike.

-

Holli hyrës është i lokuar në anën lindore të objektit, e cila njëherazi është edhe hyrja
kryesore e objektit. Holli hyrës është galeri e cila shtrihet në tri etazhet e objektit dhe
në këtë hapësirë janë të organizuara shkallët dhe ashensori panoramik, që të dërgojnë
menjëherë tek hapësirat e mësimit. Kjo hapësirë është projektuar dhe organizuar në
atë mënyrë që të organizohen edhe ekspozitat e shkollës.

-

Amfiteatri gjendet pjesën veri-lindore të objektit. Përshkak të natyrës së funksionit
edhe ajo shtrrihet në të gjitha etazhet. Me një hapësirë prej 350 m2 ajo mund të
akomodojë përmbi 300 persona. Ajo ka qasje prej dy hyrjesh, në përdhesë dhe në
katin e parë. Në rast avarie, evakuimi i turmës është i lehtë pasi daljet emergjente
janë në pjesën veriore në të dy etazhet.

Fig. 17 – Organizimi i hollit hyrës, amfiteatrit dhe komunikimi vertikal me etazhet tjera
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-

Studimet e shumta dekalarojnë se inkoporimi i meditimit nëpër sisteme shkollore,
ka përfitime të shumta dhe shtetet sikur Finlanda, Suedia, Norvegjia, Hollanda,
Portugalia etj. kanë filluar të inkorporojnë meditimin në hapësirat e tyre shkollore.
Shkolla e projektuar ka të organizuara dhomat e posaçme për meditim dhe
hapësirat e mbylluara për rekreim të cilat gjenden në anën lindore të shkollës.

Fig. 18 – Organizimi i dhomave të meditimit dhe hapësirave të mbyllura për rekreim
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-

Për shkak të disa niveleve të arsimit që përmban shkolla, është parashikur që niveli
parafillor i arsimit të zhvillohet në katin përdhesë dhe të ketë një hyrje të veqantë nga
pjesa tjetër e shkollës, në mënyrë që të jetë sa më e lehtë për fëmijët e vegjël. Kjo
zonë përmban recepsionin, hapësirën për pritje, dhomat për mësim, hapësirat e qeta,
depon, tualetet e vaçanta dhe verandën për aktivitete të ndrryshme.

Fig. 19 – Organizimi i hapësirave për nivelin e parafillorëve
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-

Kantina e shkollës me kthina përcjellëse përfshin një hapësirë prej 400 m2. Janë
organizuar disa qasje për në kantinë, një nga brenda objektit dhe 2 nga oborri i
brendshëm i shkollës. Kuzhina është e lokuar në anën jugore të kantinës e cila ka
poashtu hyrja e veqantë ekonomike.

Fig. 20 – Organizimi i kantinës dhe kuzhinës së objektit
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-

Hapësirat administrative shërben për menaxhmentin e shkollës dhe stafin pedagogjik.
Ka katër zyre siç janë zyra e drejtorit, zyra e zv.drejtorit, zyra e sekretarit dhe zyra e
kontabilistit. Hapësira administrative poashtu përmban sallën e mësimdhënësve,
dhomën e orientimit profesional, dhomën e arkivit, depon e materialit shpenzues,
kuzhinën dhe tualetet e stafit.

Fig. 21 – Organizimi i hapësirave të administratës
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-

Salla e mbyllur sportive gjendet në pjesën veri-perëndimore të objektit dhe ka një
sipërfaqe prej 680 m2. Ajo ka qasje nga 4 hyrje, 2 brenda (për mësimdhënës dhe
nxënës) dhe 2 jashtë (për prindër ose komunitetit pas orarit të mësimit). Si kthina
përcjellëse ka dhomën e mësimdhënësit, hapësirën për zhveshtore, dusha dhe tualet
si dhe depo për paisje sportive. Afër sallës sportive është edhe dhoma e mjekut.
Sallën sportive me kthinat e pastra i ndanë një koridor i cili quhet koridor i pastër ku
gjindet edhe dy hyrjet për në sallën sportive.

Fig. 22 – Organizimi i sallës së sporteve dhe hapësirave përcjellëse
35

-

Kthinat teknike janë të shpërndara në objekt sipas nevojës ku duhet të jenë. Në katin
përdhesë, në anën perëndimore të objektit ngjitur me sallën sportive gjenden kthinat
për ngrohje dhe lëndë djegëse. Për të shmangur ndonjë rast avarie, këto kthina kanë
një disnivel prej -120cm.

Fig. 23 – Organizimi i hapësirës për kalldajë dhe lëndë djegëse
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o Kati I

Pjesa më e madhe e katit të parë kryesisht i dedikohet mësimit. Ky kat përfshin dhomat e
zakonshme të mësimit, laboratet dhe kabinetet me funksionet e posaçme, biblioteka me
kthinat përcjellëse, qasja për në amfiteatër, qasja për tribunat e sallës sportive, kthinat
teknike, tualetet, shkallët, ashensorët dhe koridoret.

-

Dhomat e zakonshme të mësimit janë të organizuara në anën jugore dhe juglindore të objektit dhe janë gjithsejt 10 prej tyre. Një klasë e mësimit mund të
akomodojë 30 deri në 36 me kapacitet maksimal.

-

Laboratoret e lëndëve shkencore për shkak se ju nevojitet që të qëndrojnë më të
freskëta janë organizuar nga ana veriore objektit. Për secilën lëndë janë organizuar
nga dy lobaratore me një dhomë përgaditore në mes të dy kthinave. Të gjitha së
bashku kanë një koridor dhe hyrje të posaçme. Gjithsej janë 4 laboratore dhe 2
dhoma përgaditore.

-

Kabinetet e kompjuterëve janë të organizuara nga ana perëndimore e objektit.
Këto dy kabinete kanë një hyrje, koridor dhe dhomë përgaditore të përbashkët.

Fig. 24 – Organizimi i dhomave të zakonshme të mësimit, laboratorëve dhe kabineteve
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-

Biblikoteka e shkollës gjendet në anën veriore të objektit dhe shtrrihet në dy
etazhe. Si kthina përcjellëse biblioteka ka edhe zyren për bibliotekist dhe depon
për libra. Hapësira totale e kësaj sipërfaqe është 530 m2.

Fig. 25 – Organizimi i bibliotekës
o Kati II
Kati i dytë i shkollës përmban vetëm hapësira mësimi dhe ka strukturën e njëjtë të
oraganizimit të klasëve, laboratoreve, kabineteve dhe tualeteve sikur te kati i parë.

Fig. 26 – Planimetria e bazës së katit të dytë
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7.4.1 Oborri dhe amfiteatret e hapura

Në mes të objektit gjendet oborri i brendshëm i shkollës. Sfidë ishte që të krijohej një
ambient i këndshëm dhe i dashur për nxënësit e të gjitha grupmoshave, por gjithashtu në
të njëjtën kohë të mos ngjallte ndjenjën e të kufizuarit. Në oborrin e shkollës gjenden dy
amfiteatre, që mund të shërbejë për organizimin e eventeve të shumta si: koncerte,
ekspozitave të ndryshme, shfaqje teartrale apo kinema verore. Po ashtu këto amfiteatre
do të i shërbejnë fëmijëve që të jenë më të afërt dhe më të familjarizuar ndërmjet vete.
Ato ndërlidhen edhe me hapësira tjera në kuadër të shkollës. Njëri ndërlidhet me pjesën
e brendshme të katit të parë kurse tjetrrit është i ndërlidhur dhe shkrirë me formën e kulmit
të gjelbër.

Fig. 27 – Organizimi i oborrit të brendshëm dhe amfiteatreve të hapura
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6.4.4 Hapësirat tjera përcjellëse të shkollës

Në anën veriore të parcelës gjenden 4 fusha sportive, dy të futbollit dhe dy të basketbollit.
Në mes të objektit dhe fusha sportive, është parashikuar një brez i gjerë me gjelbrim për
izoluar sado pak zhurmat. Të gjitha këto fusha janë të rrethuara me gjelbrim të lartë që po
ashtu krijojnë mikroklima për tribunat që gjenden përreth tyre.

Pasi që plani hapësinor i lagjes Rezina parashikon që në këtë lokacion të krijohen fusha
sportive, pas orarit të mësimit në shkollë, këto fusha sportive bashkë me sallën e mbyllur
sportive mund të shfrytëzohen nga komuniteti për aktivitete.

Në pjesën lindore të parcelës gjendet parkingu i cili i shërben menaxhmentit dhe stafit
pedagogjik të shkollës. Ai ka gjithsej 20 hapësire për parking.

6.4.5 Konstruksioni

Sistemi i përdorur në objekt është konstruksion skeletor me shtylla dhe traje. Materialet
që ja përdorur për këtë lloj konstruksioni janë betoni i armuar dhe druri i lamiluar.
Konstruksioni me material nga betoni i armuar është përdorur në pjesën ku janë të
organizuara kantina e shkollës, zona e parafillorëve, hapësirat e rekreimit, klasat e
zakonshme, laboratorët/kabinetet, administrata dhe një pjesë e ammfiteatrit. Në pjesën
tjetër të objektit është aplikuar konstruksioni nga druri i lamiluar për shkak të mundësisë
së krijimit të hapësirave fleksibile në brendësi dhe mbulesës së kulmit të gjelbër.

Për shkak të sipërfaqes së madhe të objektit, ai është i ndarë në pesë pjesë me diletim 810 cm. Dimensionet dhe forma e shtyllave dhe trareve variojnë për shkak të formës jo të
rregullt dhe volumit të madh të objektit. Pllakat meskatore janë me trashësi 20cm. Për
themelet e projektuara është përdorur sistemi me pllakë masive e cila ka një trashësi
80cm.

Lartësia dysheme-dysheme ndërmjet përdhesës dhe katit të parë është 400cm. Të vetme
përjashtime janë holli hyrës, amfiteatri dhe salla sportive të cilat marrin të gjithë hapësirën
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vertikale të objektit deri te kulmi. Ndërmjet katit të parë dhe katit të dytë tek pjesa e
klasëve të zakonta dhe laboratoreve është po ashtu 400cm por pjesa tjetër ka një rënje
kontinuale për shkak të formës së kulmi të gjelbër që shkrihet me tokën.

Fig. 28 – Aksonometri e eksploduar e konstruksionit të objektit

6.4.6 Fasada

Në mënyrë që objekti të jetë sa më mikpritës për fëmijët dhe komunitetin, materialet që
dominojnë në fasadë janë druri, gjelbërimi vertikal dhe ai horizontal. Arsyeja për
përzgjedhjen e këtyre materialeve është që objekti të inkorporohet me mjedis, po ashtu
që gjeneratat të tashme dhe të reja të edukohen për rëndësinë e gjelbërimit përbrenda
qytetit e jo vetëm në zona të caktuara.
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Fig. 29 – Skica të fasadës së objektit
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6.4.7 Kulmi i gjelbër

Kulmi i gjelbërt i pjerrët apo mbulesa e objektit është një strukturë hapësinore nga druri i
lamiluar dhe betoni i armuar. Përveç pjesës jugore dhe jug-lindore të objektit ku elementet
konstruktive janë nga betoni i armuar, pjesa tjetër e objketit përmban elemente
konstruktive nga druri i lamiluar. Elementet mbajtëse të kësaj strukture janë trajet
gjatësore dhe trajet tërthore/shtanguese.

Si mbulesë, konstruksioni nga druri i lamiluar ka një tjetër sistem nga konstruksioni me
beton të armuar. Kombinimi i konstruksionit nga druri i lamiluar me kulm të gjelbër është
relativisht i ri, kështu që ende nuk ka zgjidhje të shumta. Mbulesa është e dizajnuar me
module. Një modul përmban: traje gjatësore dhe tërthore për përforcim të trajeve të
konstruksionit primar, 2 shtrresa dërrasa nga druri i lamiluar me termoizolim të ngjeshur
në mes, shtresat e ndrryshme të izolimit dhe mbrojtjes së drrurit nga lagëshitja, profile
metalike kundër rrëshqitjes së dheut, kanalet për ujitje nën dhe, zhavorri dhe dheu. I
mbuluar me bari natyral dhe me shtresat përkatëse kulmi është i dizajnuar të jetë në
harmoni me natyrën dhe miqësor me mjedisin përreth. Ky sistem i mbulesës është
aplikuar në objektin “Rolling Wildflower”, projektuar nga Rogers Strik Harbour+Partners
në Skotlandë të cilët kanë dalë me këtë zgjidhje, prandaj inspirimi për këtë mbulesë është
marrur nga ky objekt.

Kulmi i gjelbër zvogëlon koston e energjisë duke absorbuar nxehtësinë dhe duke shërbyer
si izolator natyral dhe njëkohësisht absorbon sasinë e ujërave atmosferik. Ujërat
atmosferike mblidhen dhe ripërdoren për ujitje dhe sanitari.
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Ndërtimi i shkollës fillore dhe të mesme të ulët dhe fushave sportive në lokacionin e
propozuar do të i ndihmonte Komunës së Gjakovës dhe qytetarëve të saj për të ndikuar
drejt zhvillimit të arsimit në rrugën e duhur si dhe rritjen e vetëdijes për arkitekturën e
gjelbër.
Aktualisht, Komuna e Gjakovës ka nisur zbatimin e planit rregullues të hollësishëm të
kompleksit ubanistik “Rezinë dhe Petro Nini Luarasi”, me ç’rast rol shumë të
rëndësishëm luan edhe planifikimi i hapësirave të gjelbra, rekreative dhe edukative.
Projekti i propozuar për realizimin e shkollës fillore dhe të mesme të ulët, përmbush të
gjitha kushtet dhe kërkesat urbanistike. Sipas rregullores së Ministrisë së Arsimit Shkenës
dhe Teknologjisë, projekti përmbush të gjitha kriteret për një shkolle bashkëkohore.
Shkolla është projektuar në mënyrë që të aplikohen metoda të ndryshme moderne të
arsimit.

Lokacioni ku planifikohet të ndërtohet shkolla do të sigurojë një zonë të re të gjelbër për
të u vizituar nga banorët lokal për rekreacion. Shkolla do të ofrojë mundësi të shumta për
vend relaksim dhe aktivitete të ndryshme, duke promovuar ndërgjegjësimin për mbrojten
dhe rëndësinë e natyrës.

Shkolla do të krijojë vende të reja pune për mësuesit me prejardhje të ndryshme
akademike të cilët do të mësojnë dhe udhëzojnë gjeneratat e reja të fëmijëve. Shkolla do
të krijojë mundësi dhe do të gjeneroj të hyra përmes shumë aktiviteteve që do të krijohen
nga hapësirat e shkollës për të siguruar qëndrushmëri finaciare dhe investive.
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